

























sense,  this  article  proposes  a  Heritage  Information  System  (HIS)—understood  as  a  digital 





which  are  currently  at  risk.  The HIS  seeks  to  develop  a more  complete  identification  of  these 
elements (individually and as a system) and a  justified argument for their being given value and 
great visibility. This new approach encourages sustainable development in terms of efficiency and 









communication  technologies  has  given  place  to  substantial  transformation  in  the  activities  of 
contemporary society [1]: the economy of work and research as well as the related fields of learning 
is organized differently today to meet the problems of the knowledge society [2]. Digital immersion 
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has changed the ways of accessing and managing information, permitting greater and more creative 
possibilities  compared with  the  static model. According  to Pinto  [3], when  it  comes  to  heritage 
management  processes  (registering,  research,  identification  of  values,  protection,  dissemination, 




These  technological  advances  have  benefitted  the  digital  information  models  used  in  the 
heritage field, and these have grown  in strength due to the growing availability of  information  in 
recent years to international administrations that support digital knowledge and the opening up of 
management  processes  of  cultural  heritage  properties  for  the  integration  of  knowledge  [7,8]. 
However,  in  the  digital  era,  where  closed  and  sector‐defined  knowledge  should  have  been 
superseded, the majority of initiatives developed for the management of information about items of 
heritage  take place within  the  framework of  isolated disciplines and scarcely related elements.  In 









information, geographic  information  systems  (GIS) are presented as an apt  tool  for documenting 
cultural heritage  as  they permit  the  incorporation  of  the perspective  of different disciplines  and 
agents  as well  as  the  spatial  localization  of  the  heritage.  The  correct management  of  all  these 


















construction was  chosen  to  visualize  the  implementation  of  the HIS.  Finally,  in  Section  6,  the 




concepts  regarding  heritage  knowledge  strategies.  Numerous  international  publications  have 
collected  the  conclusions of  the  first  scientific  studies of  the potential of new  technologies when 
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applied to cultural heritage [18,19]. In these, it is directly linked to the concept of the digital in the so‐
called knowledge  society  [20]. Since  then,  technological  rollout has been necessary  to bridge  the 
digital  gap  that  exists  in  the  globalized world. However,  as well  as  solving  the  knowledge  gap 
reported by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), a parallel 
effort must  be made  to  adapt  content  to  digital media  [7]  (p.  23).  In  this way,  this  theoretical 
framework considers what content to incorporate in strategies such as characterizing, cataloguing, 














as  institutions,  administrations,  technical  specialists,  and  the  public,  who  are  involved  in  the 
identification of items of value and decision‐making regarding the protection of heritage properties. 





Ciencia  y  Tecnología  para  la  Conservación  de  Patrimonio  Cultural  (Network  of  Science  and 
Technology for the Conservation of Cultural Heritage) has existed since 2011 and has three areas of 









relation  to  it, we  define  as  a  frame  of  reference  the  “Recommendation  on  the Historic  Urban 
Landscape (HUL)”, adopted by UNESCO in 2011 [35]. This recommendation promotes an approach 
based  on  landscape,  where  an  inventory  of  resources  and  the  identification  of  values  and 
vulnerabilities are considered as essential factors when thinking about urban development policies. 




day‐to‐day  life of citizens. This approach  is a challenge due  to  the scope of  its conceptualization; 
however, in order to implement the HUL approach, UNESCO has proposed a six‐step process: (1) 
map  human,  natural,  and  cultural  attributes  and  values;  (2)  incorporate  citizenship  in  decision‐
making on what to protect and why; (3) assess the vulnerability of those attributes to socio‐economic 
pressures and  the effects of climate change;  (4)  the  integration of  information generated  (heritage 




citizens  in decision‐making  in  their cities, since, under current policies,  this  is not usual. What  is 
sustainable  for  heritage  is  not  a  use  imposed  by  the municipality,  but  a  use decided  by  all. As 
examples,  we  could mention  the  case  studies  of  Ballarat  in  Australia  and  Cuenca  in  Ecuador 
[15,36,37].  In  both  cases,  the  six  steps were  developed,  resulting  in  a  set  of  sustainable  urban 
development  measures  decided  upon  by  the  administration,  citizens,  and  experts,  in  equal 
conditions. 
To  detect  possible  limitations  in  the  research,  other  cultural management  projects  in  non‐
monumental  fields were  considered with  the  aim  to  reduce material  and personnel  costs. Being 
multidisciplinary  has  not  been  a  reality  among  technical  teams  and  professionals  [38].  In  the 
experience of projects on a smaller scale, cultural heritage digital models could sometimes be carried 




and with  a  small  staff—the  lack of  cooperation between  the participating  teams  and  agents  at  a 
political level is common. Within the framework of the Territorial Agenda of the European Union, 
the final report of the URNSTE project (Urban–Rural Narratives and Spatial Trends in Europe) [40] 
recommends  connectivity  between  actors  on  a  local,  regional,  and  global  scale. However,  it  is 
expensive to implement a GIS for a local administration [41]. The investment in a specialized GIS by 
an administration can only be justified if it returns a profit. Therefore, there are many projects aimed 











The  theoretical  framework  is  set  by  the  institutions  of  reference  in  matters  of  heritage 
documentation. As  it  deals with  the  concept  of  rural  heritage,  this  is  not  contemplated  by  the 
conventions of  the Council of Europe. However,  International Council on Monuments  and  Sites 
(ICOMOS)  considers  it  in  its  action  principles when  it  alludes  to  the  local  value  of  vernacular 
architecture  or  the  promotion  of  ecotourism  as  a  factor  in  local  economic  development  [46].  In 




built heritage,  it brings  together a more  integrated  concept. Therefore,  the  figure of Historic Site 
appears as collective typology. For its part, the concept of Industrial Heritage for the International 
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH, special advisor to ICOMOS on 
questions of  industrial heritage) or  for  the Andalusian Historic Heritage Law  (Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía) has an interest in being more extensive, wider ranging, and not establishing 
chronological limits [49,50]. On the other hand, the contribution of the current heritage legislation 
has  been  considered  [51–53]. With  regard  to  digital  databases,  reference  has  been made  to  the 
Database of Historic Spanish Heritage Properties (Base de Datos de Bienes Inmuebles del Patrimonio 
Histórico Español) [54] and cartographic databases, especially regional ones [55–58]. 
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Due to its special relevance for the implementation of the HIS, the theoretical framework deals 
with  GIS  applications  in  different  scientific  areas  such  as  landscape  archaeology  and 
























properties,  situated  in  the village center and  its  immediate surroundings. The architecture of  the 












Interest, defined  according  to Article  6.1  of Cultural  and Historic Heritage  in Extremadura Law 
2/1999, of March 29. The following ten elements were considered: (1) Fountain‐trough of “El Pilar”; 






















it  (MAKING  VISIBLE).  To  establish  the  basis  for  the methodological  design  in  the  theoretical 
framework,  a  broad  conceptual,  methodological,  and  thematic  review  was  conducted  from 
publications that specialize in cultural heritage and GIS. In parallel, international case studies that 
implemented GIS were reviewed. From these was extracted: the importance of the definition of the 

















spatially  and  thematically  collects  the  values  of  the  previously  defined  attributes.  The 
information will vary according  to  the  field  considered,  the profile of  the end user, and  the 
interests of the disciplines involved in the use of the HIS as well as the role of the expert.   
It features, in turn, the following stages:   





reviewing  literary  sources,  in  situ  observations,  reading  maps,  looking  at  aerial  photos, 
comparing old and current property registers, and looking at images, drawings, sketches, etc. 
 Spatial content: orthophotos, aerial photographs, topographic and property register maps, web 





place  in  this stage. Depending on  the sample of heritage elements  for  the HIS,  the essential 





Environmental  value, Historic  value,  etc.); DOCUMENTARY  attributes  (references  and/or 
links to graphics, images, literary sources, etc.). 
 Metadata, consisting of data that describes each set of data in terms of the quality of data (the 

































they  are  related.  In  the  previous  sections,  the  integrated  approach  to  focus,  disciplines,  and 









etc.); vegetation maps;  elements  and  animal dynamics;  soil  types; quality and quantity of water; 
climate  and  air  quality  (temperature,  rainfall,  pollution,  etc.);  and  environmental  quality.  Then, 
economic and urban  characteristics of  the  land: plot division; buildings and dwellings; property; 
ground  use;  urban  characteristics;  condition  of  the  buildings  and  dwellings.  Additionally,  the 
socioeconomic  and  population  characteristics:  demographics;  education  and  levels  of  training; 









maps  and  for  bringing  together  others  that were more difficult  to  give  a  geo‐reference  (such  as 




As a specific example of  the conceptualization of  the data model,  the  research  looked at  the 
association  between  thematic  attributes  of  cultural  knowledge  and  spatial  entities  of  the  rural 
landscape. Nine official categories for rural landscape systems have been adopted [47]: Agriculture 
(soil  retaining  systems;  water  management;  cultures  associated  with  each  other,  live  fences); 
Agriculture  and Husbandry  (cultures  associated with  livestock,  agrosilvo  pastoralism);  Forestry; 
Husbandry (livestock systems: long transhumance, sedentary or semi‐sedentary extensive grazing, 
intensive sedentary grazing); Fishing; Hunting and gathering (wild‐food gathering, wildlife hunting 
through  vegetal  architectures,  e.g.  catching  migratory  birds);  and  Extraction  (salt  production 
landscapes). These are related to cultural knowledge, practical traditions, expressions of identity, and 
belonging of the local human communities, values, and associated cultural meanings as well as with 
the  technical, scientific, and practical knowledge  linked  to  the relationships between humans and 












1. Specific objectives: To create a geodatabase  to collect all  the  information possible about  the 

























following  layers were vectored  to entities: Pasture  (geographical area with a predominantly 
agroforestry  system  that  is  characteristic  of  the  area); Mountainous  (set  of  smallholdings 




together  with  the  subsystem  of  settlements  (population  setters  and  municipalities)  [56], 
buildings and property structure [property register (the catastro)]. These were superposed on 




entities,  respectively,  to  respond  to  the  different  scales  of  analysis.  Finally,  current 
orthophotography was included [58] and one from 1945 [64], when the structures in the case 
study were in use.   
7. Alphanumeric  implementation:  The  spatial  layers  that  came  from  the  cartographic  data 
contained tables associated with attributes. For the newly created layers, new information fields 
were  generated  in  columns  in  the  associated  table.  This  is  the  case  with  Evolución‐
edificaciones.shp,  a polygon  layer  that brings  together buildings  according  to  their date of 
construction, and then categorizes them in a numerical field according to information from local 
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records [65]. A new point layer called Percepción.shp contains places that are representative for 
the  local citizens. A set of maps  in which  the citizens expressed  their own  thoughts during 
heritage  awareness meetings was  taken  as  a  source  [66].  In  this  layer,  an  attribute  called 
Valoración was created including evaluations such as positive and negative. In the same way, 
new fields were created in the shapefile of “La Cultura del Agua”. In addition to the groups of 













Use of  the  information: According  to what has been  stated previously,  the  system makes  it 
possible  for  specialists  to  carry out deep analysis, but also makes decision‐making  easier  for  the 

















provided better results  for  the  factsheets. This was also  the case when  they were subjected  to  the 
analysis process in the HIS. This was the case with this mill and the electrically powered flourmill. 
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team with members  from  outside  the  area  of  research.  This was made  up  for  by  occasionally 
consulting specialists and the administration as well as by holding public workshops [68] with the 
authors  participating,  and  by  reading  interviews  with  the  local  population  conducted  by 
anthropologists [69]. The system could be verified in successive phases by presenting the results in 











the definition and  formalization of user needs.  In relation  to  the first,  it was not  the object of  this 
research to produce the entry data for the elements of “La Cultura del Agua”. A thorough search was 















of  functionalities  in  the HIS. These can be grouped  together using  the  following descriptors: 
inventory and documentation objectives (related to improving and facilitating the work of the 

















town planning, and environmental  sciences. The HIS has contributed  to  the knowledge  that 
stems  from  the geographic–cultural sphere of  the project. The possibility of consulting  these 
auxiliary  cartographic  elements  (irrigation  canals,  vegetable  gardens,  etc.)  that  have  been 
incorporated  from written descriptions,  field  trips, working with photographs  from  the area, 










particular  territory.  The  designed  factsheets  have  provided  information  related  to  history, 
landscape, ethnology, and technology, among other areas of knowledge to be collected in the 
thematic field. 
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 Future lines of research: A smaller scale strategy is required that deals with the lack of protection 
tools  and  the  high  level  of  empiricism  that  exists  in  the  processes  of  documentation.  The 
inclusion of  the  tool  that has been designed—called HIS  in  this  study—in  the generation of 
heritage knowledge, planning, and management has resulted in it being given value in greater 
visibility of  the programmed actions,  in  the  reactivation of  these  cultural elements,  in  social 
participation, and in its harmony with the territory in which it is inserted. These actions would 
achieve  sustainable  development  in  terms  of  effectiveness.  The  systems  of monuments  (all 







changes  in  government  and  changes  in  interests,  so  the  continuity  of  its  use  cannot  be 











out by  J.R.‐P. The  three authors collaborated  to produce  this paper contributed  to  the data analysis and  the 










construction characterization  in  the  traditional small village at  the center of  the municipality; experimenting 
with BIM, GIS, and TIC information models for heritage management; or reflecting on the immaterial values 
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